









Today,  I am  going  to  talk about  the Center  for World Music  in Solo,  the nickname of  Surakarta. The 






listened  to  the  music.  The  reason  was  that  they  were  busy  with  artistic  activities.  They  rehearsed 
gamelan music  (as well as dance, and puppet show) on daily basis.   Students and  lecturers started to 
practice early  in  the morning and went home at night.  In  classes,  students also worked  in  studios or 
practiced gamelan ensembles. They often performed gamelan from town to town not only for practicing 
for individual or groups’ merit but also for the requirements of their classes. 
Interest on documentation was quite  low because  they wanted  to  focus on playing music rather than 


























We  considered  that  this  strategy  of  gathering  recording  materials  not  only  easy  to  do  but  also 
inexpensive and saved money.  In addition,  it did not spend too much time to do this work. Doing this, 
we wanted to provide students, lecturers, and researchers the varieties of music of Indonesia that were 
not possible  to document due  to  the vast geographic areas and  limited budget. We understood  that 
extensive works  like what  Philip  Yampolsky  did,  could  not be done  because  of  the  limited  time  and 
budget available for the center.  
We were aware of the lack of this strategy. The center could not get what specific areas we wanted to 
document, what  information we wanted  to  elicit,  and  in what way we want  them  to  document. Of 





were  not  familiar with  repertories,  localities, musicians,  character  of  the  contexts,  and  atmospheres 
where those performances were being held. For us, what Yampolsky did in his series Music of Indonesia 





the  fact that  in  reality there were many genres and sub‐genres available  in  those areas.   As we know 
that  groups  of  people  in  Indonesia  often  interpret  and  re‐interpret  a  style  of  music  to  be  new 








from  commercial  recordings.  For  research  and  academic  activities  these  information  are  inadequate. 
Knowing  insufficient  data  provided  for  the  users  we  enforce  strict  policy  on  making  copy  of  the 
collection.  Especially  for  the  commercial  cassettes  that  people  can  buy  from  recording  shops  we 
recommend that they purchase by themselves  in the market. We provide  information how to get and 
where  to  buy  the  collection.  Doing  this we  intend  not  to  break  the  copyright  law  and  the  ethic  of 
distributing information about music, musicians, group of people, and repertories of music.  
Recently, since the graduate and postgraduate programs were initiated in 2001 and 2011 students and 
researchers use the center more than the previous time. Along with their counterpart in undergraduate 
program in ethnomusicology they are potential users of the center collection. In addition, students from 
“creative study program” also make use of the collection available in the center. This shows that, or at 
least it seems that, scholars in Indonesia are now getting more aware of the existence of the center and 
the important role of recording music as the “second resource” of data when live music is not available 
around. 
Thank you..      
Manila, 15 October, 2014 
 
 
